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ABSTRAKT
Duke ditur qe Kosova sikur dhe shume vende rajonale ka hasur dhe vazhdimisht ka probleme
me terhekjen e investimeve afategjate dhe krijimin e kushteve te favorshme per investitore si
vendor ashtu edhe te jashtem.
Ne si nje Shtet ne tranzicion kemi shume probleme me infrastrukturen dhe ky eshte vertete
hapi i pare qe ne duhet te ndermarrim,nje tjeter problem me te cilin ballafaqohen nderrmarjet
jane jo vetem te brendshem por gjithashtu edhe te jashtem sidomos duke njohur politik berjen
dhe ofrimin e kushteve te mangeta,kur dihet se buxheti jone kryesisht varet nga doganat dhe
kjo nuk eshte menyra e permiesimit te gjendjes aktuale ne te cilen jemi. Gjithashtu vlen te
potencohet se ne si shtet kemi ngecur mjaft shume me projekte qe te stimulohet prodhuesi
vendore qe te avancohemi dhe te forcohemi si shtet i ri.
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1. HYRJE
£do dite ne realitetin tone personal dhe te biznesit ne marrim vendime qe jane te pasigurta.
Per pasigurine ka perkufizime dhe trajtime te ndryshme, ne varesi te situates, kendveshtrimit
dhe objektivit. Risku ka lidhje me pasigurine, me mundesine per te humbur, por edhe per te
fituar. Per nje biznes, pasiguria paraqet mundesine e ndodhjes se ngjarjeve qe shkaktojne
luhatje dhe mosrealizim te objektivave dhe mosrealizimi i ketyre objektivave sjell pasoja te
cilat jane shume veshtire te sanohen, si ne planin financiar ashtu edhe ne ate te “goodwill”-it
te kompanise.
Ne kete punim, jam perpjekur te permbledh aspektet e ndikimit te pasigurise ne biznes, me
theks ne ate shqiptar, duke paraqitur faktoret e ndryshem te cilet ndikojne ne pasigurine me
te cilen ballafaqohen investitoret potencial ne Shqiperi. Duhet cekur se nje rol te madh ne
kete pasiguri ka kriza e pergjithshme boterore, nga e cila nuk qendroi imune as Shqiperia.
Punimi paraqet elaborimin e faktoreve te ndryshem qe ndikojne ne rritjen e pasigurise siq
jane: konkurenca, kerkesa e klienteve dhe fuqia e tyre blerese, kultura, ligjet dhe zbatimi i
tyre,ambienti politik dhe faktore te tjere qe ndikojne ne initiative biznesore e qe i takojne
faktoreve te jashtem te rrezikut. Ndersa si faktore te brendshem kam paraqite: zhvillimin e
produkteve,kapitalin njerezor, sistemet informative, teknologjine, likuiditetin etj.
Nje pjese tjeter te ketij punimi paraqet hulumtimin e RIINVEST-it, me biznese kosovare, ne
lidhjje me veshtiresite qe keto te fundit hasin gjate veprimtarise se tyre. Keto hulumtime jane
kryer ne bashkepunim me organizata te medha siq jane: Banka Boterore, State Departmenti i
Shtetit dhe organizma te tjera relevante boteror. Kjo anlete sjell veshtrime interesante te
pronareve, menaxhereve te bizneseve kosovare. Vleresimet qe ata bejne per dukurite e
ndryshme qe e percjellin biznesin jane kryer ne baze te nje shkalle vleresimi e cila eshte lehte
e lexueshme.Ne cfare besojne dhe ne cfare shprehin skepticizem te anketuarit, eshte poashtu
pjese e kesaj permbledhjeje.
Pjesa e fundit paraqet, me ane te grafikeve, nje ankete me dhjete pyetje, drejtuar punetoreve
te PTK, si nje nga asetet me te medha te Kosoves e cila eshte ne planin e Qeverise per
privatizim. Si i perceptojne ata nje mori qeshtjesh qe kane te bejne me pasigurine e tyre per
vendet e tyre.
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Per fund te kesaj hyrjeje, dua te falenderoj perzemersisht te gjithe ata, pedagog qe me aftesuan
te pregadis, nje punim te tille, si shenje perfundimi te nje cikli te shkollimit. Nje falenderim
shkon poashtu edhe per ata qe me mundesuan kete gje, prinderit e mi.

1.1 Qellimi i punimit

Gjate perpunimit te te gjitha ideve, mbi ate se cfare te zgjedhe si punim diplome, u nisem nga
ajo se cfare do te sjelle ky punim per lexuesin potencial, nga nje kendveshtrim tjeter, do te
thote, jo nga perfitimet qe mund te arrije nje investitor, por nga rreziqet me te cilat ai mund te
perballet gjate marrjes se hapave per themelimin e nje biznesi apo nje investim te mundshem.
Te tregojme se qdo “aventure ekonomike” zakonisht shoqerohet me nje doze te
konsiderueshme te guximit. Ne frymen sipermarrese guximi eshte baze e shnderrimit te idese
ne aksion.
Gjithashtu ajo qe ia vlen te ceket si qellim ka qene te pershkruajme se ne kushte moderne te
biznesit per te hyre ne treg, per te mbijetuar, per t’u rritur dhe zhvilluar vazhdimisht duhet
luftuar konkurrencen. Alternative e vetme per te arritur keto qellime madhore eshte te jeshe
konkurrent. Ne rrethana te tilla, tendenca nuk eshte te behesh i suksesshem, por te behesh me
i mire se konkurrenca.
Pasiguria me te cilen mund te perballen investitoret, gjate punes se tyre, ka qene qellimi yne
kryesor, ne permbledhjen e literatures per kete punim. Autore te ndryshem jane marre me kete
fenomen dhe ne kemi perzgjedh disa prej tyre, per te cilet mendojme se arrijne kete qellimin
tone.

1.2 Metodologjia

Ne perpilimin e ketij punimi (Mustafa, 2006) kemi zgjedhe nje metodologji te thjeshte e cila
bazohet, ne metoden brainstorming, kemi mbledhe nje seri dokumentesh dhe pastaj me ane te
selektimit kemi filluar perzgjedhjen e atyre per te cilat mendonim se jane me te pershtatshme
per arrtijen e qellimit tone. Dokumentet jane mbledhe si ne forme te shkruar, permes
literatures se ndryshme, poashtu ne forme elektronike nga Interneti.
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1.3 Hipotezat

Se pari duhet te shikojme se si perceptohet pasiguria nga bizneset. Vete termi pasiguri shihet

me ngjyrim negativ dhe zakonisht me kete term nenkuptohet ana negative e riskut, ai qe njihet
si “downside risk”, e thene shkurt “mundesia per te humbur”. Madje ne nje kendveshtrim me
te ngushte, perceptimi i pasigurise lidhet jo thjesht me mundesine per te humbur, por me
saktesisht me mundesine e ndodhjes se ngjarjeve qe shkaktojne humbje te medha, katastrofike
per biznesin. Ne fakt risku ka si anen pozitive dhe ate negative, pra mund te shkaktoje humbje,
por mund te paraqese dhe nje mundesi per rritje te fitimeve te biznesit.

Se dyti, jo te gjitha llojet e pasigurive perceptohen, madje nje pjese nuk shihen fare si te tilla.
Sic do ta shohim ne vijim, shume nga faktoret e riskut qe do te permendim, jane shpesh te
neglizhuar nga shume biznese, gje qe ne jo pak raste mund te qoje ne humbje te medha dhe
me pasoja per vijimesine e biznesit.

Se treti, shpesh ashpersia e riskut neglizhohet, sidomos kur mundesia e ndodhjes se ngjarjes,
vleresohet jo shume e larte. Kjo mund te kete pasoja fatale. Per shembull, nje zjarr aksidental
mund te kete mundesi shume te vogla te ndodhin, por efektet e tij per nje biznes mund te jene
shkaterruese.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURES
2.1 Teoria e pasigurise

2.1.1

Sa njihet dhe si perceptohet pasiguria nga bizneset shqiptare

Nje biznesmen ben zgjedhje qe perfshijne pasiguri pothuajse cdo dite. Madje vete koncepti i
sipermarrjes nuk mund te kuptohet pa risk. Ne fund te fundit, shperblimi qe kerkohet nga nje
sipermarres ne formen e fitimit eshte shperblim per kapitalin qe ai angazhon, per aftesine
sipermarrese qe ve ne dispozicion dhe per riskun qe merr persiper.
Shpesh shume biznesmene, drejtore, bazohen ne eksperiencen dhe ne intuiten e tyre per te
marre vendime, duke perfshire edhe vleresimin per riskun qe keto vendime mbartin. Kuptohet
qe sa me kompleks te jete aktiviteti i biznesit, aq me e veshtire behet qe keto vendime te
merren thjeshte duke u nisur nga eksperienca. Kur biznesi arrin njefare niveli dhe madhesie,
eshte e nevojshme qe te kete nje proces te vleresimit te riskut dhe drejtimit te tij qe shkon
pertej intuites. Me rritjen e madhesise dhe kompleksitetit te biznesit, shtohet delegimi i
vendimeve (jo proporcionalisht kuptohet) dhe kjo perben gjithashtu nje problem ne vete
(Muqa & Lito, 2014).

2.1.2

Menyra per te permiresuar performancen e Sektorit Publik

Mjedisi ne te cilin operojne organizatat publike dhe jofitimprurese po behet gjithmone e me i
pasigurt dhe kompleks. Kompleksiteti dhe pasiguria shtrojne para organizatave te sektorit dhe
atyre jofitimprurese disa detyra :
a) Organizatat duhet te mendojne me teper se kurre ne terma afatgjata
b) Organizatat duhet ti perkthejne qellimet e tyre ne strategji efektive, te cilat do ti
mundesonin perballimin e ndryshimeve te mjedisit.
c) Organizatat duhet ti zberthejne strategjite ne programe qe do te ndihmonin zbatimin
e strategjive
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2.1.3 Faktoret te cilet ndikojne ne pasiguri

Faktoret e pasigurise per nje ndermarrje mund te jene faktore te ambientit te biznesit (te
jashtem) ose faktore te vete ndermarrjes. £do biznes i nenshtohet pasigurive qe vijne si pasoje
e ekonomise ku ai operon, sistemit ekonomik dhe financiar, kultures dhe ligjeve te vendit ku
operon. Gjithashtu qdo biznes ka karakteristikat e tij, unike dhe specifike, qe perveqse i
shtojne vlere biznesit, i ulin ose i rrisin ekspozimin ndaj asaj pasigurie. Biznesi shqiptar
paraqet karakteristika te nje biznesi dinamik, pergjithesisht fleksibel, te fokusuar kryesisht
ndaj sherbimeve (80%) dhe te organizuar ne mikrondermarrje ose ndermarrje te vogla (99%).
Ato angazhojne pak kapital, duke qene keshtu fleksibel ndaj ndryshimeve. Ne vijim po
paraqesim faktoret qe ndikojne ne pasiguri me te cilin perballen bizneset shqiptare (Muqa &
Lito, 2014).

Ekzistojne:
Faktore te jashtem dhe
Faktore te brendshem

Faktoret e jashtem:

o Konkurenca: Shumica e bizneseve dalin jashte loje kryesisht per mungese te shitjeve/te
ardhurave jo te mjaftueshme. Dy elementet qe ndikojne ne renien e te ardhurave jane
renia e kerkeses se klienteve per produktin e kompanise dhe konkurenca. Ne
Shqiperi konkurenca eshte nje problem madhor per shume biznese, per faktin e
thjeshte se ne mjaft sektore dhe aktivitete ajo paraqitet e pandershme, qe do te thote
se konkurenca eshte mbi normalen. Format qe mund te marre jane te ndryshme, por
me problematiket jane informaliteti (biznese te paregjistruara ose te parregullta qe
ju bejne konkurence atyre te rregullt), evazioni fiskal, arbitrariteti ne tatime-taksa,
etj. Nje element tjeter qe ja vlen te permendet ketu eshte dhe perqendrimi i madh i
shume bizneseve ne pak sektore. Sipas censusit te fundit, 60% e bizneseve ne
Shqiperi jane bare/kafe dhe restorante!
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o Kerkesat e klienteve dhe fuqia blerese. Sektore te ndryshem kane ndjeshmeri te
ndryshme ndaj luhatjes se kerkeses dhe renies se fuqise blerese, sidomos ne nje
ekonomi ku dominon sektori i sherbimeve, dhe ku fuqia blerese eshte teper e
ndjeshme ndaj krizave ekonomike. Kjo lloj pasigurie eshte amplifikuar ndjeshem
nga kriza ekonomike qe ka goditur rajonin dhe me gjere Evropen. Fuqia blerese ka
rene, kryesisht si ndikim direkt i renies se te ardhurave nga remitancat. Stimulimi i
kerkeses nepermjet teknikave te marketingut dhe kerkimit te tregjeve te reja, eshte
nje menyre se si mund te ulet efekti i renies se kerkeses per produktet e nje biznesi.
o Kultura e biznesit. Eshte nje problem qe shpesh neglizhohet. Vete karakteristikat e
bizneseve shqiptare, kryesisht te vogla, bejne qe te jene te orientuara drejt fitimit
afatshkurter, pa nje vizion afatgjate, gje qe shpesh ndikon per keq ne fitimin dhe
ecurine afatgjate. Shpesh vendimet merren duke marre per baze nje situate
afatshkurter. Kjo situate ka pozitiv faktin, qe biznesi ruan dinamiken dhe
fleksibilitetin, por ne afatin e gjate pengon rritjen.
o Ligjet dhe zbatimi i tyre. Me shume se mungesa e ligjeve, apo boshlleqet dhe mangesite
ne to, problem me i madh per biznesin mbetet zbatimi i tyre dhe efektiviteti i sistemit
gjyqesor ne qeshtjet qe lidhen me biznesin. Mungesa e nje gjykate te llogarive dhe
zvarritjet e qeshtjeve jane kosto per biznesin. Ndryshueshmeria e shpeshte e ligjeve,
sidomos atyre fiskale, perben nje risk qe, gjithashtu, duhet patur parasysh. Ndonese
ne kete aspekt kohet e fundit, ka nje permiresim dhe ndryshimet nuk jane me te
pervitshme, gjithsesi nuk mund te neglizhohen.
o Ambienti politik. Jemi te gjithe koshiente qe ne Shqiperi ambienti politik eshte tejet i
polarizuar dhe kjo reflektohet ndjeshem edhe tek aktiviteti i biznesit. Menyra se si
funksionojne gjerat favorizon klientelizmin politik. Ambienti politik ndikon dhe ne
klimen per investime, ne partneritetet me kompani te huaja dhe ne imazhin qe
krijohet per produktet shqiptare, per te mos folur per industri si turizmi qe goditen
mjaft rende nga renia e imazhit si pasoje e problemeve politike.
o Furnitoret, kontratat, etj. Marredheniet me furnitoret dhe ne pergjithesi palet e treta
mund krijojne pasiguri ne ndermarrje. Venia ne veshtiresi e nje sektori te caktuar
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mund te jape efekt ne mjaft biznese. Shembulli me tipik eshte rasti i energjise dhe i
kostos se saj ne rritje per biznesin. Problemet ne sektorin energjitik kane ndikuar ne
mase te madhe ne rritjen e luhatshmerise se kostove (dhe per rrjedhoje fitimit) ne
gjithe dekaden e fundit.
o Pasiguria financiare. Lidhet kryesisht me parametrat mikrofinanciare te ekonomise.
Ndikon ne mundesite per te financuar bizneset dhe ne fitimin/humbjen e tyre.
Perfshihen : norma e interesit, kursi i kembimit.

Faktoret e brendshem:
• Strategjia: qdo biznes ka nje strategji te veten (te shkruar ose ne mendjen e pronarit/
pronareve te tij). Elemente te ndryshem te strategjise se nje biznesi mund te jene burim
pasigurie nese nuk vleresohen si duhet.
o Zhvillimi i produkteve; eshte nje element shume i rendesishem. Nje produkt i
pamenduar mire (jo cilesor, jo konkurent, i veshtire per tu arritur) eshte nje deshtim
i sigurt.
o Kapitali njerezor; eshte nje aktiv qe ndonese nuk pasqyrohet gjekundi ne bilancet e
ndermarrjeve, mund te themi se eshte nga elementet me te rendesishem per nje
sukses afatgjate. Shume pak ndermarrje kane nje program formimi (trajnimi) te
punonjesve te tyre, dhe menyra e vetme per te mbajtur te lidhur punonjesin me
ndermarrjen eshte paga.
o Sistemet; nje ndermarrje perdor sisteme te ndryshme, si per informacion ashtu dhe per
shperndarje apo marketing. Problemet me te medha qe hasen ne praktike vijne nga
sistemi informatik, sistemi i kontabilitetit dhe informacioni financiar ne ndermarrje,
sistemet e logjistikes etj. Keto probleme mund te shfaqen si defekte por edhe si
keqfunksionime te sistemit.
o Teknologjia; risku teknologjik ekziston sidomos per ato biznese te cilat kane lidhje
direkte me teknologjine e informacionit dhe komunikimit. Shpesh nje problem ne
dukje i vogel mund te shkaktoje humbje te medha (nje agjensi turistike apo nje
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kompani bastesh qe i shkeputet lidhja online). o Likuiditeti, eshte nje problem shume i
madh dhe ne rritje. Shume biznese perballen me renien e shitjeve dhe fuqise blerese, gje
qe ul likuiditetin dhe rrit kohen e pagimit te faturave/borxheve, duke shtuar nivelin e
borxhit ne ekonomi. o Mungesa e burimeve te financimit, eshte nje 9eshtje gjithashtu teper
jetike per nje ndermarrje. Shterngimi i kredise ne ekonomi eshte njeri faktor, i cili lidhet
me kapitalin e huajtur. Faktori tjeter lidhet me burimet e veta, nga fitimet e meparshme.
Duke rene fitimet, bien mundesite per te financuar investime te reja dhe rritjen e biznesit.
E gjithe kjo perkthehet direkt ne renie te investimeve private, qe eshte komponenti me i
rendesishem ne PBB te nje vendi, sidomos per Shqiperine, kur eksportet, ndonese ne
rritje jane ende teper te ulta krahasuar me nivelin e importeve. Per me teper edhe renia
e te ardhurave nga emigrantet ka reduktuar flukset hyrese te kapitalit ne dispozicion per
investime.
Pergjegjesia : £do biznes ka marredhenie me pale te treta. Eshte e mundur qe gjate

ketyre marredhenieve nje biznes te demtoje (nga pakujdesia apo neglizhenca) nje
pale te trete. Keshtu nje produkt jocilesor mund te demtoje klientet, mungesa e
kushteve te sigurise ne pune mund te demtoje punonjesit, po ashtu ndotja e ambientit
apo zhurma i shkakton dem shoqerise (publikut) ne teresi (Muqa & Lito, 2014).

2.2 Menaxhimi jo i mire i ndermarrjes

Menaxhimi jo i mire i ndermarrjes gjithashtu mund te sjell pasiguri.
Gabimet e menaxhimit gati gjithnje shkaktohen permes perdorimit te metodave, menyrave
dhe veprimeve te papershtatshme .
Arsyet e perdorimit te menyrave te padobishme ose te papershtatshme jane te ndryshme.
Pervec tjerash:
- ”Kete e kemi bere gjithnje keshtu”, respektivisht ”kete nuk e kemi bere asnjehere keshtu”.
- Sepse ne nje menyre (proces) te dhene eshte dhene ashtu.
- Sepse vepruesi ne fakt beson ne metodologji, por nuk e kontrollon objektivisht ndikimin.
(verbesia e ndermarrjes).
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- Sepse vepruesi nuk njeh asnje alternative, por dicka duhet te ndodhe (hutimi).
Perdorimi i metodave te papershtatshme menaxhuese mund te humbas resurse (si kohen dhe
kapitalin) dhe te shkaktoje pasiguri te metutjeshme (Wikipedia).
2.3 Barrierat e perceptuara nga praktika e bizneseve kosovare

2.3.1 Performanca, barrierat dhe besueshmeria e bizneseve ne Kosove, metodologjia e
pergjithshme
Per ta punuar kete studim jane perdorur te dhena primare dhe sekondare. Permes ketyre
menyrave te hulumtimit, te cilat me detajisht do te pershkruhen me poshte, tentohet te
pasqyrohen pasigurite reale tek bizneset qe operojne ne Kosove. Te dhenat primare jane
mbledhur permes nje ankete e cila i ka perfshire 600 biznese te Kosoves. Perzgjedhja e
bizneseve eshte bere nga baza e te dhenave e Administrates Tatimore te Kosoves (ATK-se).
Para se te zhvillohej anketa, fillimisht eshte testuar struktura dhe permbajtja e pyetesorit me
50 biznese ne menyre qe te sigurohej se a jane pyetjet e kuptueshme per bizneset dhe a ka
ndonje nevoje per modifikim. Pyetesori eshte zhvilluar me pronare ose menaxhere te
bizneseve, meqe keta konsiderohen si me te informuarit per sa i perket rrjedhes se biznesit
Hulumtimi sekondar eshte bere ne menyre qe ekipi i Riinvest-it te familjarizohet me shume
me temen qe do te trajtohet ne kete studim. Me konkretisht, ky hulumtim eshte zhvilluar qe:
te krijohet nje baze per perpilimin e pyetesoreve; te sigurohen te dhena te tjera per t’i
mbeshtetur gjetjet e anketes me biznese dhe aty ku eshte nevoja, te krahasohen gjetjet e kesaj
ankete me ato te vendeve ku eshte trajtuar tematika e njejte. Qe te arrihet keto tri pika, jane
konsultuar punime online, artikuj akademik, raporte nderkombetare si per shembull, Banka
Boterore (BB), Departamenti Amerikan i Shtetit dhe institucionet tjera te statistikave (Nixha,
Beqiri dhe Abdixhiku, 2014).
2.3.2 Barrierat e bizneseve per vitin 2013

Vleresimi i barrierave ne te berit biznes nga vet bizneset paraqet nje pasqyre te rendesishme
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e cila u sherben pjesetareve te ndryshem per permiresimin e mjedisit biznesor. Per t’i peshuar
dhe krahasuar barrierat e te berit biznes ne Kosove, do te listojme 24 barrierat potenciale duke
iu referuar Reagimit te Bankes Europiane per Rindertim dhe Zhvillim (BERZH). Me pas
bizneseve iu eshte kerkuar t’i vleresojne keto barriera nga 1-nuk eshte barriere deri tek 5barriere shume e madhe. Ne fund eshte kalkuluar intensiteti si njesi matese e tyre. Me kete
lloj njesie barrierat mund te varijojne nga 20 deri ne 100 pike.
Tabela 1. Barrierat e bizneseve per vitin 2013 sipas pikeve te intensitet
Barrierat Biznesore

Intensiteti

1

Konkurrenca jo fer (evazioni fiskal dhe informaliteti)

84

2

Korrupsioni

78

3

Krimi i rruges, hajnia dhe mungesa e rregullit

74

4

Praktikat jo konkurruese te konkurrenteve tjere

72

5

Krimi i organizuar dhe mafia

69

6

Mbledhja e borxhit

69

7

Funksionimi i sistemit gjyqesor

68

8

Mungesa e stabilitetit politik

68

9

Mungesa e sigurise per rregullore politike

66

10

Kostoja e financimit

65

11

Normat tatimore

60

10

12

Qasja ne financa

59

13

Administrata tatimore

58

14

55
Mos-respektimi i kontratave nga furnitoret dhe klientet

15

Doganat dhe rregullativa tregtare

52

16

Furnizimi me energji elektrike

51

17

Standardet e prodhimit

50

18

Licencat dhe lejet per biznes

43

19

Qasja ne informacione te sherbimeve biznesore

43

20

Qasja ne toke

41

21

Transporti

36

22

Shkathtesite dhe arsimimi puneoreve aktual

39

23

Rregullativa e punes

38

24

Telekomunikacioni

36

Burimi: Zyra e BE-se per Krim dhe Inteligjence, 2012

2.3.3 Barrierat qe lidhen me sundimin e ligjit

Barriera me serioze ne kete kategori eshte konkurenca jo fer ( kryesisht nga evazioni fiskal) e
cila eshte vleresuar me intensitet 84 pike.Qe kjo barriere eshte shume serioze, refklektohet
edhe ne raportin per informalitet te vitit 2013. Sipas ketij raporti evazioni fiskal konsiderohet
te jete 40%. I njejti raport konstaton qe afersisht 36 % e punetoreve ne bizneset ne Kosove
nuk deklarohen. Rasti me ekstrem eshte ai i sektorit te bujqesise ku perqindja e punetoreve qe
nuk deklarohen arrin deri ne 70%.
Konkurenca jo fer ne listen e barrierave pasohet nga korrupsioni me intensitet 78 .Dominimi
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i kesaj barriere nuk eshte i papritur duke marre parasysh qe edhe indikatoret nderkombetare
te korrupsionit, pavaresisht menyres se matjes, sugjerojne qe Kosova vazhdon te jete nje nder
vendet me te korruptuara ne rajon. International Transparency, per shembull ne nje vleresim
nga 1 deri ne 100, ku sa me e madhe te jete nota aq me pak e korruptuar eshte shoqeria,
sugjeron qe korrupsioni eshte perceptuar me noten 34 duke bere qe Kosova te renditet ne
vendin e 105-te, me larte jane Maqedonia, Mali i Zi dhe vendet e tjera te rajonit, perve9,
Shqiperise. Ne vazhdim ne vendin e trete eshte ranguar barriera e krimit te rrugeve dhe hajnise
me intensitet 74 pike. Edhe organizatat nderkombetare e konsiderojne kete dukuri si
problematike. Departamenti Amerikan i Shtetit, konstaton qe kosovaret te shtyre nga
papunesia dhe faktoret tjere socio-ekonomik, invovlvohen ne krim te rrugeve, gjegjesisht ne
vjedhje dhe keshtu bejne qe Kosova te renditet jo mire krahas vendeve tjera. Ky departament
dokumenton qe edhe bizneset, nder te tjera jane subjekt i ketyre vjedhjeve. Ne vendin e katert
vijne 9eshtjet qe lidhen me konkurencen, perkatesisht barriera e praktikave jo konkuruese te
konkurenteve. Krimi i organizuar qe nderlidhet me barrierat qe u permenden, eshte
konsideruar gjithashtu si barriere serioze duke u renditur si i pesti ne listen e gjithmbarshme
te barrierave me intensitet 69 pike. Qe krimi i organizuar ka paraqitur nje pengese kryesore
per shoqerine kosovare e veqanerisht per bizneset, konstatohet edhe nga Zyra e Bashkimit
Evropian per Krim dhe Inteligjence. Jane shtuar edhe dy barriera qe me pare nuk kane zene
vend ne analizat e ketij lloji, ato jane mbledhja e borxhit dhe mungesa e sigurise ne politikat
rregulluese. Ndonese mbledhja e borxhit eshte futur per here te pare ne listen e gjithmbarshme
te barrierave, eshte renditur si e 6-ta me intensitet 69. Duke pasur parasysh mesataren teper te
larte te normave te interesit, eksporti qe mbulon vetem 12 % te importit (rrjedha e jashtme e
parase) dhe pergjithesisht situaten e renduar ekonomike, nuk eshte e 9uditshme qe borxhi te
jete tipar i te berit biznes ne vend. Funksioni i sistemit gjyqesor dhe mungesa e stabilitetit
publik renditen si e 7-ta respektivisht e 8-ta me intensitet 68 pike ne te dyja rastet. Pra
konkurrenca jo fer, korrupsioni, krimi i rrugeve dhe hajnia, praktikat jo-konkurruese te
konkurenteve, krimi I organizuar, mbledhja e borxhit, mungesa e stabilitetit politik dhe mos
funksionimi i gjyqesorit jane perceptuar si barrierat me serioze. Te gjitha keto kane nje
emerues te perbashket-mungesen e sundimit te ligjit (BankaBoterore, 2013).
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2.3.4 Barrierat fiskale dhe financiare
Te kater barrierat nga vendi i 10-te deri ne te 13-te, kane te bejne me dy fusha potencialisht te
menqura.Zgjidhja e tyre, pra, kerkon me shume mendje se vullnet. Ne vendin e 10-te te
bizneset kosovare e rendisin barrieren e kostos se financimit, pra normen e interesit nga
institucionet financiare me intensitet 65 pike, ne vendin e 11 -te barrieren e normave tatimore
me intensitet 60 pike, ne vendin e 12-te kthehet serish tek qeshtjet e financimit per te ranguar
si pengese serioze barrieren e qasjes ne financa, pra mundesine e marrjes se kradise, me
intensitet 59 pike, per tu kthyer serish ne qeshtjet tatimore, perkatesisht ne barrieren e
administrates tatimore duke e renditur si te 13-ten me intensitet 58 pike. Pra keto kater barriera
i perkasin dy fushave kryesore. E para ka te beje me financimin te perkthyer ne kosto dhe ne
qasje te kredive, ndersa e dyta ka te beje me politikat fiskale te perkthyera ne norma dhe
administrate tatimore. Pozicionimi ne pjesen e pare te tabeles se barrierave te financimit, nuk
eshte i rastesishem duke marre parasysh normat e interesit te cilat jane me te larta ne rajon13% mesatarja dhe problemet qe lidhen me pronen dhe pamundesine e mbeshtetjes se kredise.
Ne lidhje me barrierat fiskale, normat tatimore ne fitim dhe paga mbesin ne rang normal,
mirepo ngarkesat e tjera te lidhura me TVSH-ne vazhdojne te jene barriere serioze ne
qarkullimin e parase nga bizneset. Kete qarkullim e rendon edhe me teper ATK-ja me
problemet e saja te konsiderueshme. UNDP-ja ne Raportin e Zhvillimit Human nenvizon se
ATK-ja konsiston me vetem 350 inspektore, te cilet jane te pa mjaftueshem per t’i mbuluar te
gjitha bizneset qe operojne ne Kosove.
Ne nen-seksionet ne vijim jane renditur barrierat te cilat perfaqesuesit e bizneseve i kane
vleresuar si me me pak ndikim ne te berit biznes ne Kosove (Banka Qendrore e Kosoves, 2012).

2.3.5 Barrierat infrastrukturore
Nga te tri barrierat infrastrukturore te listuara ne ankete, telekomunikacioni konsiderohet si
barriera me me se paku ndikim ne te berit biznes, madje edhe ne listen e gjithmbarshme eshte
renditur si e fundit. Intensiteti me te cilen eshte peshuar kjo barrier eshte vetem 36 pike. Dy
barrierat tjera infrastrukturore, energjia elektrike dhe transporti, gjenden me keq ne krahasim
me telekomunikacionin, por prape se prape qendrojne me mire ne krahasim me barrierat qe
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lidhen me sundimin e ligjit dhe me barrierat fiskale dhe financiare. Barriera e furnizimit me
energji elektrike eshte renditur e 16-ta (ne vitin 2007 i printe listes se barrierave) me nje
intensitet 51 pike, ndersa ajo e transportit eshte renditur si e 21-ta me 39 pike. Barriera e
transportit, ashtu edhe sig ka dale, eshte pritur te jete nga fundi i kesaj tabele duke marre
parasysh investimet ne ndertimin, zgjerimin apo restaurimin e rrugeve. Qe eshte investuar
shume ne rruge, e verteton edhe grafi i dizajnuar nga Instituti GAP mbi buxhetin e Kosoves,
i cilin tregon se 22.4% e buxhetit ne vitin 2012 eshte shpenzuar ne rruge; me shume se per
secilin sektor tjeter. Pergjithesisht, te tri keto barriera, me te drejte, konsiderohen si me te
pademshme, marre parasysh koncentrimin e Qeverise ne vitet e fundit kryesisht ne
infrastrukture dhe investime kapitale (Instituti per Hulumtime te Avancuara, 2013).

2.3.6 Barrierat e brendshme

Barrierat te cilesuara si te brendshme, gjithashtu jane vleresuar si me te pademshme ne
krahasim me barrierat qe lidhen me sundimin e ligjit dhe me geshtjet fiskale e financiare. Ne
grupin e barrierave te brendshme, ajo e standardeve te prodhimit konsiderohet si me e renda
duke u renditur si e 17-ta me intensitet 50 pike. Si me pak serioze jane kategorizuar barrierat
e shkathtesive te punetoreve dhe e rregullave per punetore duke u renditur si e 22- ta
respektivisht 23-ta me intensitet 39 respektivisht 38 pike. Sa i perket barrieres qe lidhet me
standardet e prodhimit, nje arsye per kete qendrim, eshte fakti se shumica e bizneseve
kosovare, ne mungese te kapaciteteve per te eksportuar, fokusohen vetem ne tregun vendas, i
cili eshte me tolerant ndaj mos-respektimit te standardeve globale te prodhimit. Qe bizneset
kosovare shume pak eksportojne (sidomos ne krahasim me sa importojne), vertetohet edhe ne
te dhenat e BB-se. Sipas BB-se, perqindja e eksportit ne GDP-ne e
Kosoves eshte 20, shume me pak se vendet e rajonit si psh. Maqedonia 58%, Mali i Zi 41%
etj. Ne anen tjeter, arsyeja per pozicionimin e larte-permendur te barrieres se shkathtesive te
punetoreve lidhet me natyren e puneve tek bizneset e intervistuara, e cila nuk kerkon ndonje
pergatitje te avancuar e cila mungon ne tregun e punes ne Kosove. Kategorizimi i lehte i ketyre
barrierave, perveq tjerash, ka te beje edhe me faktin se bizneset kosovare ne vazhdimesi i kane
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konsideruar keto barriera (me apo pa te drejte) si te brendshme, pra qe varen vetem nga ta,
dhe rrjedhimisht me pak te demshme dhe me pak problematike per punen e tyre - prandaj dhe
rendom do te mbesin me kete qendrim. Me fjale tjera, meqe pergjegjesia per t’i lehtesuar keto
barriera bie mbi ta, bizneset kosovare mendohet te kene qene subjektive duke e mbivleresuar
potencialin e brendshem (BankaBoterore, 2013).

2.3.7 Barrierat burokratike dhe informative
Nga barrierat burokratike dhe informative, ajo per doganat dhe rregullat e tregtise eshte
vleresuar si me serioze ne krahasim me barrierat tjera te kesaj kategorie, duke u pozicionuar
si e 15-ta me intensitet 52 pike. Edhe vleresimet e BB-se e konsiderojne kete si barriere.
Raporti i kesaj organizate, ‘Doing Business’, e rendit Kosoven ne vendin e 124-et, me keq se
mesatarja e Evropes Lindore dhe e Azise Qendrore, sa i perket lehtesise se levizjes se mallrave
pertej kufirit. Me specifikisht sipas ketij raporti, per te eksportuar nje konteinier te zakonshem
me mallra nevojiten 8 dokumente, qe marrin 15 dite kohe per t’u nxjerre me nje kosto prej
1775 $. Barriera e licencave dhe lejeve per biznes renditet me poshte, pra me lehte, ne vendin
e 18-te me intensitet 43 pike. Ne kete aspekt, nese merret ne total indikatori i hapjes se
bizneseve ne raportin ‘Doing Business’ te BB-se, qe terthorazi i perfshin edhe licencat dhe
lejet per biznes, shihet se Kosova ka shenuar permiresime duke u zhvendosur nga vendi 170te qe ishte ne vitin 2011 ne vendin e 126-te ne vitin 2012. Pas barrierave qe lidhen me licencat
dhe lejet per biznes, pason barriera e qasjes ne sherbime dhe informata te bizneseve ne vendin
19-te me intensitet 43. Kryesisht bizneset nuk kane ndonje rregullore per konfidencialitet, gje
qe ben qe informatat te qarkullojne pertej firmes (Banka Boterore, 2013).
2.3.8 Barrierat tjera

Tek barrierat e tjera te mbetura hyjne ajo e mungeses se sigurise ne politikat rregulluese e
renditur e 9-ta me intensitet 66 pike; mos-respektimi i kontratave nga furnitoret dhe bleresit e
14-ta me intensitet 55 pike; dhe qasja ne toke e 20-ta me intensitet 41 pike. Vleresimi jo i mire
i mungeses se sigurise ne politika rregulluese, eshte bere per faktin se kjo nderlidhet me
institucionet formale, te cilave bizneset shume pak u besojne. Nderkaq, sa i perket mos-
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respektimit te kontratave nga furnitoret dhe bleresit, tregu i vogel dhe rrjedhimisht kontakti i
vazhdueshem me keta te fundit, i ben perfaqesuesit tu besojne me shume ketyre dhe ta shohin
respektimin e kontratave si me pak problem. Tema e besueshmerise se bizneseve do te
trajtohet me gjeresisht ne seksionin per besueshmerine. Qasja ne toke, nderlidhet me 9mimin
e parcelave dhe si? shihet, bizneset nuk e vleresojne kete si ndonje barriere me shume ndikim.

2.4 Besueshmeria e bizneseve

Besueshmeria definohet si besim i fuqishem ne integritet, mundesi dhe karakter te nje personi
apo nje grupi njerezish. Sikurse per disiplinat tjera, besueshmeria perben nje komponente
shume te rendesishme per bizneset, kontributi i se ciles eshte kryesisht permes zvogelimit te
kostos se transaksioneve. Ky dimension social tek bizneset kategorizohet ne dy kategori
kryesore: ne besueshmeri nder-personale dhe institucionale. E para rrjedh nga eksperienca
personale qe kane bizneset me furnitore, bleres apo biznese tjera, ndersa e dyta rrjedh nga
observimi i cilesise dhe punes se ndonje institucioni ne nje kontekst institucional te caktuar.
Kjo e fundit, ne kontekstin e ketij studimi, paraqet besimin qe bizneset kane ne qeverisje
qendrore, lokale apo ne gjykata. Per me shume, efekti i kesaj besueshmerie eshte ne
strukturimin insentivave ku si rezultat bizneset hyjne ne marreveshje te ndryshme
bashkepunuese dhe keshtu permirsojne mundesite e tyre dhe disponimin e resurseve (Offe,
1999).
2.4.1 Rezultatet per besueshmerine institucionale

Besueshmeria e bizneseve ne Qeveri, komune perkatese dhe gjykata eshte e permbledhur ne
Figurat 1, 2 dhe 3. Ne pyetjen se sa i besojne bizneset kosovare Qeverise, del se aferisht 58%
e tyre nuk besojne fare ose jo shume ne kete te fundit, rreth 15% jane neutral dhe 27% besojne
deri diku ose shume. Vlen te ceket se perqindjen e fundit ne mase te madhe e dominon opsioni
“deri diku”. Besueshmeria ne Qeveri eshte shume e ulet ne krahasim me Sllovenine ku ne
vitin 2005 shumica e bizneseve i besonin ketij institucioni. Nderkaq, ne pyetjen per
besueshmerine ne komunen perkatese, pergjigjet e bizneseve jane pak a shume te ngjashme
me ato per Qeveri, ndonese distribuimi eshte pak me pozitiv ne kete rast. Me konkretisht,
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afersisht 54% te bizneseve te anketuara nuk besojne shume ose fare ne komune, afersisht 14%
jane neutral dhe rreth 33% besojne deri diku (kjo dominon) ose shume ne kete te fundit.
Arsyeja per kete ndryshim te lehte ne pergjigjet per Qeveri dhe per komunen perkatese duhet
te jete fakti se bizneset mendojne se kompetencat kryesore qe nderlidhen me performancen e
tyre kane te bejne me nivelin qendror dhe jo lokal (Rus & Iglic, 2005).

Figura 1. Besimi ne
qeveri Burimi: Rus &
Iglic, 2005
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Prej institucioneve kosovare, bizneset me se paku iu besojne gjykatave. Nga te gjitha bizneset
del se afersisht 62% e bizneseve nuk besojne fare ose jo shume ne gjykata, afersisht 14% jane
neutral dhe 24% besojne deri diku (kjo dominon) ose shume ne keto institucione.

Figura 3. Besimi ne gjykata
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Burimi: Rus & Iglic, 2005

2.4.2 Rezultatet per besueshmerine nderpersonale

Besueshmeria e bizneseve ne furnitore, bleres dhe staf eshte e permbledhur ne Figuren 4. Ne
pyetjen se sa i besojne bizneset bleresve del se afer 81% e bizneseve u besojne shume ose deri
diku bleresve, afer 10 jane neutral, ndersa 9% nuk iu besojne shume ose fare. Ngjashem, ne
pyetjen qe lidhet me besimin e bizneseve ne furnitore del se afer 78% e biznneseve iu besojne
shume ose deri diku furnitoreve, afer 13% jane neutral, ndersa afer 9 % nuk iu besojne shume
ose fare ketyre te fundit. Sa i perket besueshmerise se brendshme, me saktesisht besimit ne
staf, del se afersisht 93% perfaqesueseve te bizneseve iu besojne shume ose deri diku
punetoreve te brendshem, afer 3% jane neutral dhe afer 4 % nuk iu besojne shume ose fare
atyre. Perqindja e larte e kesaj te fundit nuk eshte e papartishme marre parasysh faktin se
perfaqesuesit (menaxheret apo pronaret) e bizneseve kane kontakte te shpeshta me punetore
dhe kontroll ne ta.

BESIMI NE BLERES

■

fare

■

neutral

■

deri diku

■ shume jo shume

Figura 4. Besimi ne bleres
Burimi: Rus & Iglic, 2005
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Figura 5. Besimi ne furnitore
Burimi: Rus & Iglic, 2005

Burimi: Rus & Iglic, 2005
2.4.3 Krahasimi i llojeve te besueshmerise

Pra siq shihet nga rezultatet e anketes, bizneset shume me shume kane besueshmeri nderpersonale se institucionale. Ndonese keto dyja mendohet ta komplementojne njera tjetren ka
baze teorike edhe per te kunderten. Sipas paradigmes ‘zgjedhja racionale’ (rationale choice),
besueshmeria institucionale dhe nderpersonale e zevendesojne njera tjetren, qe do te thote se
kur bizneset kane me pak besim ne institucone mundohen te krijojne besueshmeri me te
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madhe me furnitore, bleres, apo staf ne menyre qe te vazhdojne funksionimin e rregullt te
kompanise.Nje rast i perafert eshte gjetur edhe ne Bosnje dhe Hercegovine, ku besueshmeria
nderpersonale e ka dominuar ate institucionale (Coleman, 1990).
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3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Ky studim hedh drite mbi situaten e pergjithshme te bizneseve qe operojne ne Kosove.
Studimi konstaton se barrierat qe lidhen me mungesen e sundimit te ligjit, si psh. konkurrenca
jo fer, korrupsioni, funksionimi i gjykatave etj., perceptohen si barrierat me serioze per
bizneset kosovare dhe mund te sjellin pasiguri ne te ardhmen. Ne anen tjeter, barrierat e
brendshme, me saktesisht: shkathtesite e punetoreve dhe rregullativa e punes, si dhe ato
infrastrukturore, me saktesisht: transporti, telekomunikacioni dhe energjia elektrike, jane
perceptuar si me pak te demshme per bizneset. Ne fund, studimi tregon se perfaqesuesit e
bizneseve te intervistuara i besojne me shume stafit, furnitoreve dhe bleresve se sa
institucioneve, perkatesisht Qeverise dhe komunes perkatese (Nixha, Beqiri dhe Abdixhiku,
2014)
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4. METODOLOGJIA
Pasiguria, sig jam munduar ta paraqes me larte me ane te permbledhjeve te ndryshme, eshte
nje nder faktoret shume te rendesishem, ne te berit biznes. Gjithe keta tregues qe u dhane me
larte perbejne tregues relevant te cilet duhet te merren parasysh nga ana e investitoreve
potencial. Ne kushtet tona kosovare, jane me te vertete nje pengese e madhe potenciale te
gjithe ato barriera, siq jane: korrupsioni, vonesa per marrjen e ndonje dokumenti, nepotizmi
etj, per te marre nje vendim per gfaredo investimi.
Kriza e madhe boterore, e cila disa vite me pare filloi me Lehman Brothers ne SHBA, krijoi
nje sistem domino nga i cili nuk qendroi indeferente as ekonomia e brishte kosovare. Dihet
shume mire qe emigrantet tane qe jetojne e punojne ne vendet perendimore paraqesin
investitoret potencial dhe poashtu financuesit jashtezakonisht te rendesishem per ekonomine
tone (vetem ne vitin 2011 prurjet e tyre ne Kosove kane arritur vleren prej rreth 584.8 milion
euro) (Ministria e diaspores) dhe se keto prurje kane filluar te zbehen ne vitet ne vazhdim mu
per shkak te kesaj krize. Nese kesaj krize i shtojme te gjitha ato barriera qe u pershkruan me
larte atehere behet i qarte jo vetem hezitimi por edhe heqja dore e nje investimi te mundshem
te tyre ne Kosove. Per investitoret tjere potencial te huaj, korrupsioni paraqet nje barriere te
pa imagjinuar per te investuar ketu. Infrastruktura e brishte, mungesa e rrymes elektrike,
mungesa e ligjeve dhe aplikimi i tyre etj, shtojne edhe me tej pasigurine e tyre per nje investim
te mundshem. Gjer me tani, shembujt si Keds, Ferronikeli, Aeroporti Nderkombetar, Vala
900 etj. tregojne se ata kane investuar ne ato Ndermarrje tek te cilat koeficienti i riskut eshte
shume i vogel dhe se nuk ka shembuj ku risku i investimit ka qene i nje shkalle me te larte.
Investitoret kosovare, qe jane ne zhvillim e siper, ballafaqohen pos te tjerash me nje problem
tjeter edhe me te madh, qe eshte interesi i larte i bankes. Ky interes sillet mbi 10% dhe se kur
bejme nje krahasim me banka te huaja atehere ky paraqet edhe nje absurd tjeter kur dihet se
niveli i kredive te keqija ne Kosove eshte me i ulti ne rajon. Krijimi i nje banke kosovare, te
mirefillte investuese, do te ulte ne mase te madhe riskun e investimit te biznesmeneve
potencial vendor.
Sidoqofte, me gjithe keto barriera qe rrisin pasigurine ne investime, investitoret jane njerez
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qe kane shpirt risku dhe se ata shohin fitimin aty ku te tjeret memzi shohin rikthimin e mj
eteve te tyre.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZA E REZULTATEVE
5.1 Pasiguria e punetoreve ne PTK

Ne kete rast studimi u kemi parashtruar pyetje punetoreve te Postes se Kosoves, duke
mbledhur pergjigjet e tyre ne perqindje, ne lidhje me performancen e tyre ne pune, se sa ata
jane te pasigurte ne vendin e tyre te punes, gka e shkakton pasigurine e tyre dhe cila do te
ishte zgjidhja e duhur per ta permiresuart kete pasiguri.
Sig e dime Posta dhe Telekomunikacioni i Kosoves eshte kompani publike e transformuar ne
shoqeri aksionare, e cila aktualisht perbehet nga dy njesi te biznesit: Vala dhe Telekomi i
Kosoves, permes te cilave PTK-ja ofron nje game te gjere te produkteve te telefonise mobile
e fikse, me qellim te permbushjes se nevojave dhe kerkesave te konsumatoreve (Posta dhe
Telekomi i Kosoves).

1. A e shihni te pasigurte vendin tuaj te punes ne rastin e privatizimit ?
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Figura 7. Privatizimi

Pasiguria e puntoreve, vjen si pasoje e pervojes qe ata kane me Ndermarrjet e tjera te
privatizuara gjer me tani ne Kosove, si me spin-off te rregullt si me ate special. Pastaj nje
element me rendesi ne kete pasiguri eshte edhe zhvillimi i teknologjise ne lemine e
telekomunikacionit, dhe se pritet qe nje bleres potencial do te sjelle nje teknologji te tille e

25

cila nuk do te kete nevoje per nje numer kaq te madh te puntoreve, ne nje Ndermarrje edhe
ashtu te mbipopulluar.

2. Per poziten qe posedoni ,moskualifikimi shkollor, a e rrezikon vendin tuaj te punes?

Figura 8. Moskualifikimi shkollor

Pergjigjet ne kete pyetje duhet te shihen ne prizmin e vendit te pune dhe kualifikimit qe ai
vend pune kerkon, p.sh. postieret, tekniket, rojat, etj nuk kane nevoje per nje shkollim
superior. Ndersa te punesuarit tjere ne vendet ku kerkohet informim i vazhdueshem mbi
rrjedhat teknologjike, domosdo qe ndihen te rrezikuar nga ky fakt. Shkollimi i vazhdueshem
dhe informimi ne kohe me te rejat ne kete lemi jane qelesi i suksesit ne kete drejtim.

3. A mendoni se Posta e Kosoves perfshin nje numer te madh te punetoreve duke mos qene
te nevojshem ?
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Figura 9. Punetoret e panevojshem

Pergjigjet, jane paksa subjective, duke pase parasysh Ndermarrjet simotra ne bote qe merren
me telekomunikacion, ato tashme kane reduktuar ne mase te madhe numrin e puntoreve mu
per shkak te zhvillimeve ne teknologji, e cila eshte e pameshirshme ne kete drejtim. Ndersa e
verteta eshte dicka me ndryshe, sepse procesi i dhenies se sherbimeve ne kete lemi mund te
behet edhe me nje numer shume me te vogel te puntoreve.
4. A mendoni se iu duhen trajnime per gjuhen Angleze ?
Figura 10. Trajnime per gjuhen Angleze
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Te anketuarit jane koshient ne mase te madhe te domosdoshmerise se njohjes se gjuhes
angleze ne sferen e teknologjise, dhe mu per kete arsye perqindja e tyre qe dhane pergjigje
positive eshte e larte, ne krahasim me ata te cilet kete nuk e shohin si te nevojshme.
5. A mendoni se pervoja e punes do te jete “mbroje” e vendit tuaj te punes ?
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
Po

Jo

Nuk e di

0%

Figura 11. Pervoja e punes

Ajo cfare karakterizon teknologjine ne pergjithesi dhe ate informative ne veqanti, eshte
informimi i vazhdueshem mbi rrjedhat ne kete lemi. Te anketuarit tashme kane njohuri per
ate se kjo teknologji ndryshon dita-dites dhe mendoj se per kete arsye kemi kesi lloj rezultati
ne kete pyetje.
uu
6. A e shihni vendin tuaj te pasigurte me rastin e nderrimit te qeverise ?
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Po

Jo

Nuke di

28

Figura 12. Nderrimi i qeverise

Pergjigje mjaft interesante, edhe pse ne kushte te zakonshme numri i te pasigurteve do te duhej
te ishte me i vogel, prapeseprape verehet se ndikimi i qeverise dhe politikes ne pergjihtesi
edhe tek punesimi eshte mjaft i larte. Dukuria e nepotizmit nuk ka lene te paprekur edhe kete
lemi te biznesit ne Kosove, prandaj dhe niveli prej 30% do te dukej i paimagjinuar ne nje vend
tjeter evropian.

7. Nese do te kishte papergjegjesi ne pune nga ana e kolegeve tuaj, a do ta lajmeronit
menaxherin tuaj ?
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Figura 13. Papergjegjesia ne pune

Te anketuarit jane paraqitur jo te sinqerte ne kete rast, sepse rralle here tek ne ndoh nje gje e
tille. Ky fenomen eshte ngushte i lidhur me mentalitetin tone, ku rralle te mos themi asnjehere
nuk ndodh te lajmerojme nje dukuri negative siq eshte papergjegjesia. Pergjegjesia ne pune
dhe sjellja me nikoqirellyk jane veti te nje vetedije te larte te puntoreve te vyeshem.

8. Duke pare konkurencen nga operatoret tjere , a e shihni te pasigurte vendin tuaj te punes
?
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Figura 14. Konkurrenca

Operatoret tjere te telefonise mobile dhe te sherbimeve tjera kane bere hapa gjigand ne drejtim
te gllaberimit te tregut Kosovar, posaqerisht operatori Ipko, keshtu qe edhe puntoret e PTK
do te duhej te ndiheshin akoma me te pasigurte per vendet e tyre te punes. Koha e cfrytezimit
te monopolit ne lemine e telekomunikacionit ka perfunduar qe moti.

9. A jeni te mbikqyrur vazhdimisht nga menaxhmenti ?
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Figura 15. Menaxhmenti
Varshmeria e natyres se punes ne PTK, jep pergjigje te ndryshme, shumica e puntoreve jane
punetor terreni dhe ne kete menyre edhe mbikqyrja mungon. Gjersa tek ata te cilet jane ne
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zyre kjo eshte me e madhe, per shkak te pranise se organeve me te larta te Ndermarrjes.
10. Sa i perket performances tuaj ne pune, a keni pasur shperblime ?

Figura 16. Shperblimet

Nje dukuri qe ndodh kudo ne Ndermarrjet kosovare, shume veshtire menaxhmenti vendos per
te shperblyer te vyeshmit, duke sfiduar te tjeret qe te arrijne rezultate edhe me te mira.
Menaxhmenti shpesh here kete te mete e arsyeton me ate se i kane duert e lidhura, nga ana e
Qeverise per te mos shkaktuar dallime edhe me te medha ne mes te pagave ne Kosove.
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